This research has been carried for the purpose of studying the form teachers' views about the enrolment of children who are 60-66-month-old in a primary school. The study group of the research is composed of 20 form teachers, 8 of them are female and 12 of them are male, who work in Batman in 2012-2013 academic year. The research has been carried with the form teachers who teach 1st grade students in primary schools with different socio-economic levels which are selected according to maximum variation sampling method, and the phenomenological model of qualitative research approaches is used in this research. The views of three experts in this field are asked for the content validity of the questions in interview form, and necessary editions are made in accordance with suggestions. Also the comprehensibility of the questions in the interview form is checked by consulting five form teachers and the form is finalised. The data received from form teachers are analysed by using content analysis method. The research has shown that the enrolment of 60-66month-old children in primary schools has led them to face some cognitive, affective and psychomotor inabilities, that there are some people who think 60-66-month-old children's enrolment in a school upon their parents' request affects their success negatively besides some who think it has positive effects, before starting a primary school children should have pre-school education in order to ensure primary school readiness, that parents' anxiety and their wish for getting benefit have an influence on the enrolment of 60-66-month-old children in primary schools, and some conscious parents want to enrol their children in school at early ages.
Extended Summary

Introduction
As starting point a primary school is one of the important milestones in human life, the age for starting is also an important subject which is worth discussing. It became possible to enrol 60-66-month-old children in a primary school, even a written request of parents is needed, with a change in Regulation on Primary Education Institutions in 21.07.2012 in parallel with the change which is made in The Law on The Amendment of Some Laws and Primary Education and Training Law (law number 6287) and in the third article of Primary Education and Training Law (law number 222) as "Compulsory primary education age involves the children in the age group 6-13. This age starts at the end of September in the year which the child becomes 5 and it ends at the end of the academic year in which the child becomes 14." At this point the age for starting a primary school remains as a trend topic and it became a matter of debate. It is another matter of debate that some people think that expression "written request of parents" is neglected.
While it has been a year since the change made in 15 th article of Regulation on Primary Education Institutions, the flexibility in law has been broadened with the help of another change as "Headships are allowed to direct 66, 67 and 68-month-old ones of children who get the right of enrolment in primary schools to pre-school education with the request of their parents, or postpone their enrolment for a year." Along with all these changes some questions have become a current issue such as whether the high benefits of children are considered, whether the readiness level of students are at an optimum level and whether the children are mature enough to start a school or not. Considering this situation, in this research it is aimed at taking form teachers' opinions about the enrolment of 60-66-month-old children in schools.
Method
This research, aimed at taking form teachers' opinions about enrolling 60-66-month-old children in primary schools, is figured by qualitative research model. Focus group discussion is used as data collection technique. Focus group discussion is defined as series of discussions which are organized carefully in order to determine the perceptions related to a topic in a mild atmosphere (Yıldırım and Şimşek, 2011) . Providing money and time savings, contribution of interaction among the participants to data quality, providing consistent data and enabling an enjoyable atmosphere for the participants are some of the advantages of focus group discussion (Patton, 2001) . During the discussion an great effort is made in order to prevent any direction and create individual and group dynamic. Discussions are made in school at times that teachers think suitable. They are recorded by using a tape recorder after asking permission. Then they are typed up. Its coherence is achieved by checking the records and print-outs.
Conclusion and Discussion
The research has shown that enrolment of 60-66-month-old children in primary schools led them to face with some cognitive, affective and psychomotor inabilities. Also it has shown that parents' anxiety and their wish for getting benefit have an influence on the enrolment of 60-66-month-old children in primary schools, and that some conscious parents want to enrol their children in school at early ages. It has caused the regulation of law to face with some negative effects that any infrastructure work related to the enrolment of 60-66-month-old students in primary schools has not been done and the opinions of form teachers have not been taken into consideration directly. The results of the research has proved that family, interest, support and attitude have an influence on students' success, that readiness level of 60-66-month-old children is not at an optimum level, and most of the children have not improved using a pencil and self-care abilities sufficiently. This result corresponds to the findings in Başar's research (2013) that 60-66-month-old children who start a primary school are weak in terms of self-care abilities at early stages of process. In his study which he investigated the writing abilities of 60-month-old students Duran (2013) found out that writing abilities of these children did not improve. Esaspehlivan (2006) compared and contrasted 78-month-old children to 68-month-old ones and found out that older ones got higher points in readiness scale in his study which he aimed at determining the relationship between the readiness for school and the ages of children. Obalar (2009) stated that reading and writing skills of 1st grade students did not change according to the age factor.
It has been found out that there are some 1st grade form teachers who have negative opinions about the effects of starting 60-66-month-old children to schools with parents' request on their success besides the ones who have positive opinions. The results have shown that the reason why parents having a low socioeconomic level enrol their children in schools at early ages is that they get training allowance. Also the results have that most parents regard their children as a source of income, and that having many children in number affects parents to enrol their children in schools at early ages. In his study Obalar (2009) found out that students who had adaptation problems at the beginning of academic year had lower grades at the end of term. Carlton and Winsler (1999) stated that the adaptation of children who started school at early ages could affect academic success and social-emotional adaptation in the following years.
The form teachers who participate in research emphasise that students' readiness for primary school should be provided by giving them pre-school education. One of the points mostly emphasised in the research is problems caused by students' starting a primary school without having a pre-school education. Pehlivan (2006) found out that students who have pre-school education are more prepared for primary school. Kadıoğlu (2012) stated that students who have pre-school education are more skilful in italic hand writing than the ones who have not. Işıkoğlı-Erdoğan and Şimşek (2014) confirmed that attending a preschool affects the adaptation to 1st grade positively. Çocuğun olgunlaşması, temelinde sahip olduğu potansiyel güçlerinin göreve hazır bir duruma ulaşmasıdır. Yani çocuğun büyüyerek bir işi, bir görevi yapabilecek seviyeye ulaşması için geçirdiği değişmelerdir. Çocuk belli bir davranışı başaracak derecede yeterli olgunluk basamağına ulaşmadıkça o davranışı gereği gibi öğrenemez (Arı, Üre ve Yılmaz, 2005) . Hazırbulunuşluk, olgunlaşma ve öğrenmenin birlikte etkileşiminin bir ürünüdür (Fidan, 1985) . Hazırbulunuşlukolgunlaşmayı da kapsamaktadır ve herhangi bir konunun öğrenilmesi için gerekli olan olgunlaşmayla birlikte bu konunun dayanacağı ön yaşantıları da içine alır. Çocuklar ancak öğrenmeye hazır oldukları konuları öğrenebilirler. Herhangi bir konuyu öğrenmeye hazır olmayan çocuğa onu öğretmeye çalışmak, sadece başarısız olunmakla kalınmaz, aynı zamanda bu durum çocukta bir takım hayal kırıklıklarına ve eksiklik kaygılarına yol açabilir (Arı, Üre ve Yılmaz, 2005) . Okula başlama; zihinsel, bedensel ve duygusal açıdan bir hazırbulunuşluğu gerektirir. Birinci sınıfa başlayan bir çocuğun yerine getirmesi gereken en önemli yükümlülük olan yazma eylemi için bile öğrencilerin zihinsel olarak belli bir düzeyde olmasının yanında psikomotor açıdan da yeteri kadar gelişim göstermiş olması gerekmektedir (Temur, 2011) . Okul öncesi eğitimden yararlanan öğrencilerin bitişik eğik yazı becerisinin okul öncesi eğitimden yararlanmayanlara göre daha yüksek olduğu bilinmektedir (Kadıoğlu, 2012) . Ayrıca, birinci sınıfa başlayacak öğrencilere aile desteğinin sağlanması da gerekmektedir. Yeni yapılan düzenlemeyle okula daha erken gelmesi planlanan çocukların hazırbulunuşluğunun ve okul olgunluğunun yeterli düzeyde olduğu varsayılmıştır. Bu konuda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin alınmasının önemli olduğu düşünülmüştür.
Literatürde 60-66 aylık çocukların ilkokula başlamasını konu alan çalışmalar (Kadıoğlu, 2012; Kesicioğlu, 2013; Duran, 2013; Başar, 2013; Göksoy, 2013; Güneş, 2013 ; Işıkoğlu-Erdoğan ve Şimşek, 2014; Öztürk ve Uysal, 2013) çok sınırlıdır. Kadıoğlu (2012) , ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazma becerisi ve hızını; Kesicioğlu (2013) , sınıf öğretmeni adaylarının okul öncesi eğitime ilişkin algılarını incelemiştir. Duran (2013) , 60 aylık öğrencilerin yazma becerisini ele almıştır. Başar (2013) , 60-66 ay aralığında ilkokula başlayan öğrencilerin kişisel öz bakım ve ilk okuma yazma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirmiştir. Göksoy (2013) , Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde zorunlu eğitim uygulamalarını konu alan bir çalışmayı ele almıştır. Güneş (2013) , okuma yazma öğrenme yaşını konu almıştır. Öztürk ve Uysal (2013) , ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma süreçlerini takvim yaşı yönünden karşılaştırmışlardır. Işıkoğlu-Erdoğan ve Şimşek (2014), birinci sınıfa başlayan çocukların, velilerin ve öğretmenlerin okula uyumlarını ele almışlardır. Bu araştırmanın söz konusu araştırmalardan farklı olduğu düşünülmüş ve sınıf öğretmenlerinin 60-66 aylık çocukların ilkokula başlamasıyla ilgili görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Sınıf Öğretmenlerinin 60-66 aylık çocukların ilkokula başlamasıyla ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nitel araştırma modelinde desenlenmiştir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Odak grup görüşmesi ılımlı bir ortamda bir konuya ilişkin algıları belirlemek amacıyla dikkatle planlanmış tartışmalar serisi biçiminde tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011) . Zaman ve maliyetten tasarruf sağlaması, katılımcılar arasındaki etkileşimin verinin niteliğine katkıda bulunması, etkileşim sonucu ortaya çıktığından tutarlı veri sunması ve katılımcılar için eğlenceli bir ortam oluşturması odak grup görüşmelerinin avantajları arasında sayılabilir (Patton, 2001) . Görüşme sırasında yönlendirme yapılmamasına, bireysel ve grup dinamiğinin yakalanmasına çalışılmıştır. Görüşmeler öğretmenler tarafından uygun görülen saatlerde okul içerisinde yapılmış, izin alınarak ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş, daha sonra bilgisayar ortamında yazıya dökülmüştür. Ses kayıtları ile yazılı döküm karşılaştırılarak tutarlılığı sağlanmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 3 ilkokulda görev yapan 20 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Sınıf öğretmenleriyle Hürriyet İlkokulunda iki, Toki Dumlupınar İlkokulundabir, Cumhuriyet İlkokulunda bir olmak üzere toplam dört oturum yapılmıştır. Sınıf öğretmenleriyle yapılan görüşme süreleri oturum sırasına göre 45 dakika, 30 dakika, 25 dakika ve 20 dakika olmak üzere toplam 120 dakikadır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin demografik özellikleri Tablo 1'de görülmektedir. Tablo 1'de görüldüğü gibi araştırmaya 8'i (% 40) kadın, 12'si (% 60) erkek olmak üzere toplam 20 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri 1. sınıf okutmaktadırlar. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin % 55'inin 1-9 yıllık, %25'inin 10-19 yıllık, %20'sinin 20 yıl ve üzeri kıdeme sahip olduğu; %90'ının 1-3 kez, %10'unun 4-6 kez birinci okuttuğu görülmektedir. Araştırma maksimum örnekleme yöntemiyle seçilen farklı sosyoekonomik çevrelerde görev yapan sınıf öğretmenleriyle; nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kapsamında yürütülmüştür. Maksimum çeşitliliğe dayalı bir örneklem oluşturmada amaç, genelleme yapmak için bu çeşitliliği sağlamak değildir, tam tersine çeşitlilik gösteren durumlar arasında herhangi ortak veya paylaşılan olguların var olup olmadığını bulmaya çalışmak ve bu çeşitliliğe göre problemin farklı boyutlarını ortaya koymaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011) . Çalışma grubunun seçilmesinde, farklı sosyoekonomik çevrelerde görev yapan sınıf öğretmenlerinin 60-66 aylık çocukların ilkokula başlamasıyla ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada öncelikli olarak konu ile ilgili literatür taraması yapılmış, yapılan çalışmalardan da yararlanılarak yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir.Yarı yapılandırılmış görüşmede sorular önceden belirlenir ve bu sorularla veriler toplanmaya çalışılır (Karasar, 2005) . Araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formunda yer alan sorular sınıf öğretmenlerinin 60-66 aylık çocukların ilkokula başlamasıyla ilgili görüşlerini açığa çıkaracak nitelikte yapılandırılmıştır. Görüşme formundaki soruların kapsam geçerliği için alanla ilgili üç uzmanın görüşüne başvurulmuş ve gelen öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca, görüşme formundaki sorularınanlaşılırlığını 5 sınıf öğretmeni ile görüşülerek kontrol edilmişve forma son şekli verilmiştir. Görüşme formu; 60-66 aylık öğrencilerinizden kaynaklı yaşadığınız sorunlardan bahseder misiniz (1), 60-66 aylık çocukların velilerin isteği ile okula gönderilmiş olmasının öğrenci başarısı üzerindeki etkisinden bahseder misiniz (2), ilkokula başlama yaşı hakkında görüş ve önerilerinizi öğrenebilir miyim (3), isteğe bağlı olmasına rağmen 60-66 aylık öğrencilerinizin okula kaydedilme nedenleri neler olabilir (4) şeklinde oluşturulmuştur.
Veriler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek kodlanmış ve kodlamalar arasındaki tutarlılık .91 olarak tespit edilmiştir. Güvenirlik katsayısının hesaplanmasında; Güvenirlik Uzlaşma Sayısı Uzlaşma Sayısı Uzlaşmama Sayısı formülünden yararlanılmıştır (Miles ve Huberman, 1994) . Araştırmada sonuçlar rapor edilirken doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Temalara/kategorilere ve kodlara yönelik sınıf öğretmenlerinden birebir alıntılar yapılarak geçerlilik sağlanmıştır (Patton, 2001) .
Verilerin Analizi
Olgubilim araştırmalarında veri analizi, yaşamları ve anlamları ortaya çıkarmaya yöneliktir. Bu amaçla yapılan içerik analizinde verinin kavramsallaştırılması ve olguyu tanımlayabilecek temaların ortaya çıkarılması çabası vardır. Sınıf öğretmenlerinden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Betimsel analizde özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik analizinde daha derin bir işleme tabi tutulur ve betimsel bir yaklaşımla fark edilemeyen kavram temalar bu analiz sonucu keşfedilebilir. Bu amaçla toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların/kategorilerin saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011) . Kodlardan yola çıkarak verileri, genel düzeyde açıklayabilen ve kodları belirli kategoriler altında toplayabilen temaların bulunması gerekmektedir. Temaların bulunması için önce kodlar bir araya getirilir ve incelenir. Kodlar arasındaki ortak yönler bulunmaya çalışılır. Bu aşamada ortaya çıkan temalar daha genel bir olguya işaret eder. Bu olguya ilişkin kodların bir araya getirilmesi ve aralarında anlamlı ilişkiler kurulması mümkün olabilir. Tematik kodlama için ilk aşamada, ortaya çıkan kodların benzerlik ve farklılıklarının saptanması ve buna göre birbiriyle ilişkili olan kodları bir araya getirebilecek türden temalar belirlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2011) . Alıntıların aktarılmasında sınıf öğretmenlerine 1'den 20'ye kadar verilen numaralar kod numarası olarak kullanılmış ve K1 (Sınıf Öğretmeni 1), K2 (Sınıf Öğretmeni 2) şeklinde gösterilmiştir.
Bulgular
Bu bölümde sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmış, belirlenen temalara/kategorilere ve elde edilen kodlara yer verilmiştir. 
Tartışma Sonuç ve Öneriler
Araştırmada, birinci sınıf okutansınıf öğretmenlerinin60-66 aylık çocukların ilkokula başlamasının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda yetersizlikler yaşamalarına neden oldukları sonucuna ulaşılmıştır.60-66 aylık çocukların ilkokula kaydedilmelerinde velilerin kaygı taşımalarının, menfaat sağlamak istemelerinin etkili olduğunu, bazı bilinçli velilerin de erken yaşta çocuklarını okula göndermek istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 60-66 aylık öğrencilerin okula başlamasıyla ilgili önemli bir altyapı çalışmasının yapılmamış olması ve öğretmen fikirlerinin doğrudan alınamamış olması yapılan düzenlemenin olumsuz etkilerle karşılaşmasına sebep olmuştur. Araştırma sonucunda, aile ilgi, destek ve tutumunun öğrenci başarısında etkili olduğu; 60-66 aylık çocukların hazır bulunuşluklarının istenilen düzeyde olmadığı; çocukların büyük bir kısmında kalem tutamama ve öz bakım becerilerinin yeterince gelişmediği saptanmıştır.Bu sonuç Başar'ın (2013) araştırmasındaki 60-66 ay aralığında ilkokul birinci sınıfa başlamış öğrencilerin sürecin başında özbakım becerileri bakımından yetersiz olduğu yönündeki bulgularıyla örtüşmektedir. Duran (2013) , 60 aylık öğrencilerin yazma becerisini incelediği çalışmasında söz konusu öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmediği sonucuna ulaşmıştır. Esaspehlivan (2006) , çocukların okula hazırbulunuşluklarının yaşlarıyla olan bağlantısını belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada 78 aylık çocuklarla 68 aylık çocukları karşılaştırmış ve büyük yaş grubunda yer alan çocukların hazırbulunuşluk ölçeğinden daha yüksek puanlar aldığını saptamıştır. Obalar (2009) , ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma becerilerinin yaşa gore farklılaşmadığını belirlemiştir. 60-66 aylık öğrencilerin velilerin isteği ile okula gönderilmiş olmasının öğrencilerin başarısı üzerindeki etkisi ile ilgili olarak birinci sınıf okutan sınıf öğretmenlerinden olumlu görüşlere sahip olanların yanında olumsuz görüşlere sahip olanlar da olduğu bulunmuştur. Araştırma sonucunda; sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan velilerin çocuklarını erken okula göndermelerinin altında eğitim ödeneği almalarının yattığı; velilerin önemli bir kısmının çocukları bir nevi gelir kaynağı olarak gördükleri; çocuk sayısının fazlalığının velilerin çocukları okula erken göndermesinde etkili olduğu belirlenmiştir. Obalar (2009) , çalışmasında eğitim öğretim yılının başında okula uyum zorluğu yaşayan öğrencilerin eğitim öğretim yılı sonunda akademik başarılarının düşük olduğunu belirlemiştir. Carlton ve Winsler (1999) , erken yaşlarda okula başlayan çocukların bu dönemdeki okula uyumunun sonraki yıllardaki sosyal-duygusal uyumu ve akademik başarıyı etkileyebileceğini ifade etmektedir.
Araştırmaya katılan sınıf öğretmenleriilkokula başlamadan önce okul öncesi eğitim alınarak öğrencilerin ilkokula hazırbulunuşluklarının sağlanması gerektiği üzerinde durulmuştur. Araştırmada üzerinde en çok durulan konulardan biri öğrencilerin okul öncesi eğitim almadan ilkokula başlamış olmalarının ortaya çıkardığı olumsuzluklar olmuştur. Pehlivan (2006) , anasınıfına giden öğrencilerin ilkokula daha hazırlıklı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kadıoğlu (2012) , okul öncesi eğitimden yararlanan öğrencilerin bitişik eğik yazı becerisinin okul öncesi eğitimden yararlanmayanlara göre daha yüksek olduğunu belirlemiştir. Işıkoğlu-Erdoğan ve Şimşek (2014), okulöncesi eğitim kurumuna evam etmenin birinci sınıfa uyumu olumlu yönde etkilediğini tespit etmiştir.
Araştırmanın bulguları ışığında şu önerilere yer verilebilir:
